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ABSTRAKT

.
Kosova është një prej shteteve që i takon gjeografikisht Ballkanit Perëndimor, dhe
njëkohësisht është shteti i fundit që ka shpallur pavarësinë e saj në kontinentin e Evropës.
Rasti i Kosovës konsiderohet të jetë sui generis, për shkak të rrethanave dhe formës se si
është krijuar subjektiviteti i saj shtetëror. Duke kuptuar kompleksitetin e çështjes së Kosovës
që nga aspekti historik e deri të rrethanat aktuale, çështja shtet-ndërtuese për Kosovën
konsiderohet shumë e veçantë për t’u trajtuar. Procesi i shtet-ndërtimit të Kosovës është i
ndërlidhur jashtëzakonisht shumë me rolin e Bashkimit Evropian në të, madje mund të
konstatohet se nuk ka proces të rëndësishëm shtet-ndërtues që ka kaluar Kosova e që BE-ja
nuk ka rol në të. Në kuadër të këtij punimi do të analizohet dhe shpjegohet kontributi i BE-së,
si në aspektin e asistencës financiare ashtu edhe profesionale, e deri të roli i misioneve të saj
që ka në Kosovë. Pyetja kryesore kërkimore brenda këtij punimi është: kjo, “Cili është roli i
BE-së në shtet-ndërtimin e Kosovës?” Me anë të metodës së shqyrtimit dhe analizimit të
literaturës, librave të shkruara, botimeve elektronike, raporteve të ndryshme zyrtare,
publikimeve shkencore si dhe të gjitha fakteve tjera, do të analizohet dhe shpjegohet
hollësisht roli që ka Bashkimi Evropian në këtë proces. Punimi përfshinë pjesën hyrëse që
trajton aspektin historik të shtet-ndërtimit të Kosovës, pjesën kryesore në të cilën bëhet
prezantimi dhe analizimi i rezultateve, ku trajtohen proceset e ndryshme shtet-ndërtuese në të
cilat po kalon Kosova e mbështetur dhe e udhëzuar nga BE-ja si dhe pjesa përfundimtare në të
cilën janë paraqitur konkluzionet dhe rekomandimet.
Fjalët kyçe: Bashkim Evropian, Kosovë, shtet-ndërtim, anëtarësim, progres, sundimi i ligjit
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1 HYRJE
Bashkimi Evropian është një organizatë rajonale e shtrirë në rajonin e Evropës, e cila në gjirin
e saj përfshinë, shtetet që kanë pozitë gjeo-strategjike në këtë kontinent. Kjo organizatë është e
përbërë nga 28 shtete anëtare dhe funksionon në bazë të principit mbi-nacional, që do të thotë,
në mënyrë të pavarur nga vullneti i shteteve anëtare të tyre, të cilët ia kanë bartur një pjesë të
kompetencave të tyre, ushtron pushtet politik dhe juridik. Që nga themelimi i saj BE-ja ka tentuar që ndikimin e saj ta përqendrojë tek të gjitha shtetet që kanë shtrirje territoriale në këtë
kontinent.
“Ballkani perëndimor është një grup i përbërë prej 6 shteteve Kosovës, Shqipërisë, Republikës
Veriore të Maqedonisë, Bosnje Hercegovinës, Serbisë dhe Malit të Zi të cilat shtrihen në
Evropën Juglindore” (European Parliament, 2018). Kjo zonë territoriale ka qenë interes
strategjik i Bashkimit Evropian që prej kohësh, por mungesa e stabilitetit dhe konfliktet e
vazhdueshme që kanë qenë pjesë e kësaj zone gjeografike, i kanë vështirësuar marrëdhëniet
mes palëve. Kosova është një prej shteteve që i takon këtij rajoni, rrjedhimisht shteti i fundit
që ka shpallur pavarësinë e saj dhe që ka ndërtuar marrëdhënie me BE-në.
Kosova konsiderohet si rast sui generis për arsye se forma e shtet-ndërtimit dhe konsolidimit
të saj është tepër e veçantë, sidomos në raport me BE-në, e cila me rolin e saj në Kosovë ka
bërë që misioni i saj të jetë i pazakontë dhe shumë specifik, andaj për këtë arsye edhe do të
trajtohet si temë brenda këtij punimi. Rëndësia e hulumtimit të kësaj teme, është e dy anshme.
E para, për shkak të vetë rrjedhës historike dhe rrethanave gjeopolitike që janë të përfshira
brenda kësaj çështje, mbi të gjitha për faktin që kemi të bëjmë me një organizatë e cila ani pse
mbështet në shtet-ndërtimin e Kosovës, zyrtarisht nuk e njeh atë si shtet. E dyta për të kuptuar
rëndësinë dhe rezultatet që ka arritur Bashkimi Evropian me ndikimin e saj në shtet-ndërtimin
e Kosovës, duke u fokusuar në konsolidimin dhe fuqizimin institucional si dhe ndihmën në
fushën ekonomike.
Kosova menjeherë pas luftës (1999) filloj të konsolidoj instutucionet e saj, mirëpo ajo çka
ishte e nevojshme ishte që më vonë të fuqizoheshin ato ekzistuese. Sipas studiuesit Fukuyama
(2008) shtet-ndërtimi nuk nënkupton vetëm krijimin e institucioneve dhe organeve të reja
shtetërore, mirëpo edhe forcimin e atyre ekzistuese. Pra, asnjëherë epoka e shtet-ndërtimit nuk
mbaron. Gjithmonë ka diçka për të cilën shteti ka nevojë që të bëhet (Fukuyama,2008).
Kosova është në fillet e shtetësisë së saj dhe të procesit të shtet-ndërtimit. Andaj, në një situatë
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të tillë, teoria e Fukuyamas është plotësisht në përputhshmëri me realitetin e saj. Si rrjedhim,
ajo do të shfrytëzohet si trampolinë teorike për të analizuar dhe shtjelluar këtë proces në rastin
e Kosovës.
Kryesisht ekzistojnë dy faza të partneritetit BE-Kosovë. Faza e parë pas përfundimit të
konfliktit e deri të shpallja e pavarësisë (1999-2008), dhe faza e dytë prej vitit 2008 pas
shpalljes së pavarësisë, e deri aktualisht (2019). “Që nga viti 1999, raportet ndërmjet Kosovës
dhe BE-së kanë qenë në partneritet të vazhdueshëm karakterizuar nga një qasje konstruktive
dhe vendosmëri të BE-së për të ndihmuar Kosovën në rrugën e saj evropiane. Në këtë aspekt,
që nga viti 1999, BE-ja ka luajtur dy role kryesore. Njëra lidhet me mbështetjen financiare,
p.sh investime të vazhdueshme në përkrahje të zhvillimit institucional dhe kapaciteteve të saj
dhe miratimit të parimeve dhe rregullave të BE-së. Roli tjetër i BE-së në Kosovë lidhet me
përkushtimin e BE-së për ruajtjen e stabilitetit, paqes dhe perspektivës Evropiane për
Ballkanin Perëndimor. Me qëllim të zhvillimit të kësaj perspektive, BE-ja ka ofruar
ndërmjetësim politik duke sjellë praktika dhe shembuj të mirë në Kosovë” (Ridea Institute,
2013, f. 15).
Është me rëndësi te theksohet fakti se pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës (2008) ka pasur
një problem të brendshëm brenda vetë BE-së lidhur me këtë çështje për shkak se 5 vende
anëtare (Greqia, Spanja, Qipro, Sllovakia dhe Rumania), nuk e kanë njohur pavarësinë e saj
gjë që ka bërë që edhe brenda BE-së të mos ketë një qëndrim të qartë e të përbashkët lidhur me
këtë çështje, andaj BE-ja detyrohet që Kosovën të mos e njeh si shtet. “Pavarësisht kësaj,
Kosovën nuk e ka penguar ky fakt që të ndërtoj marrëdhënie kontraktuale me BE-në. Në tetor
të vitit 2015 Kosova dhe BE-ja nënshkruan Marrëveshjen e Stabilizim Asociimit (MSA-në)
gjë që ishte hapi i parë faktik kontraktual mes dy palëve. Kjo marrëveshje, synon reformimin e
mëtutjeshëm te institucioneve të Kosovës dhe që ta rris mbështetjen financiare nga ana e BEsë për Kosovës” (Ministria e Integrimeve Evropiane të Republikës së Kosovës, 2015).
Kjo temë diplome përbëhet nga tri pjesë kryesore: shqyrtimin e literaturës, prezantimi dhe
analizimi i rezultateve, si dhe krejt në fund janë dhënë konkluzionet dhe rekomandimet
përfundimtare. Shqyrtimi i literaturës trajton dy pika kryesisht në aspektin e analizës historike,
që nga fillet e para të shtet-ndërtimit të Kosovës e deri të specifikimi i rrethanave të proceseve
që kanë kaluar nga atëherë e deri më tash. Tek pika e parë trajtohet procesi transformues i
Kosovës nga një konflikt të armatosur që kishte drejt një paqeje shtet-ndërtuese, kurse te pika
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e dytë në detaje trajtohet historiku i marrëdhënieve në mes Bashkimit Evropian dhe Kosovës
që nga viti 2000 kur edhe përfundoj konflikti në Kosovë e deri më (2019). Tek prezantimi dhe
analizimi i rezultateve , paraqiten të gjeturat duke trajtuar prezencën dhe misionet e BE-së në
Kosovë si dhe ndikimin e tyre në shtet-ndërtimin e saj, ku prej tyre një prej më të
rëndësishmëve është misioni EULEX, si misioni më i madh që ka pasur ndonjëherë BE-ja në
ndonjë shtet. Pika tjera të trajtuara janë marrëveshja për Stabilizim dhe Asociim ( MSA) e cila
kryesisht ka ndikim të madh ekonomik, raportet e progresit (vendit) të cilat publikohen nga
Komisioni Evropian dhe vlerësojnë nivelin e të arriturave nga Kosova, kriteret e Kopenhagës
të cilat janë kritere për tu plotësuar nga shtetet që aspirojnë anëtarësimin në BE dhe se si kanë
ndikuar ato në rastin e Kosovës, si dhe roli i BE-së si lehtësuese në dialogun Kosovë-Serbi.
Kurse krejt në fund janë paraqitur konkluzionet dhe rekomandimet që kanë dal në bazë të
rezultateve të gjetura brenda pikave të përmendura më lartë, teroive të shfrytëzuara që lidhen
me shtet-ndërtimin dhe analizës së rastit studimor, Kosovës.
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2 SHQYRTIMI I LITERATURËS
2.1 Kosova: nga konflikti në shtet-ndërtim
Shekulli XX e gjeti Kosovën pjesë të Federatës Jugosllave, e cila përbëhej nga 6 republika dhe
dy krahina. Republikat përbërëse ishin Republika e Serbisë dhe Malit të Zi, Republika e
Maqedonisë, Republika e Sllovenisë, Republika e Bosnje e Hercegovinës si dhe Republika e
Kroacisë. Ndërsa dy krahinat respektive ishin Kosova dhe Vojvodina. Kjo federatë bazën e
qeverisjes së saj e kishte te ideologjia politike komuniste. Fundi i shekullit XX ishte fillimi i
një ndryshimi rrënjësor në këtë zonë gjeografike respektivisht në Evropën Jugore ku shtrihej
Federata Jugosllave. Nacionalizmi i rritur mes shteteve përbërëse në njërën anë dhe ndikimi i
jashtëm perëndimor në anën tjetër ishin shkaktarët kryesorë që shënuan një hap të ri historik në
Ballkan. Të gjitha Republikat e tjera ishin për pavarësinë e tyre, mirëpo Serbia si përfaqësuese
e RSFJ-së nuk pranonte një gjë të tillë, dhe e shfrytëzoi fuqinë ushtarake duke tentuar t’a
parandalonte një gjë të tillë kundër Kroacisë, Sllovenisë, Bosnjës e në fund edhe kundër
Kosovës. “Kriza e Jugosllavisë i gjeti pra shqiptarët në një front me kroatët, sllovenët dhe
popujt e tjerë që nuk dëshironin të jetonin më në çatinë e përbashkët jugosllave” (Milo, 2002,
f. 251).
Në krahasim me Kosovën që ishte krahinë, të gjitha Republikat e tjera ishin shumë më të
përgatitura për një situatë të tillë, edhe në burime njerëzore mirëpo edhe në kapacitete
ushtarake e ekonomike. Natyrisht, duke qenë në një inferioritet të plotë në raport me Serbinë,
Kosova filloj që nëpërmjet rrugëve paqësore ta arrijë qëllimin e saj, repsketivisht ndarjen me
Serbinë dhe shpalljen e Republikës. Paraprakisht në fillet e destabilitetit në Ballkan, Serbia në
fund të viteve të 80-ta suprimoi autonominë e deri atëhershme të Kosovës (1989) dhe
Vojvodinës (1988) që rrjedhimisht deri atëherë ishin edhe krahina autonome të saj. Kosova
përdori mjetin e saj të fundit në kundërpërgjigje të Serbisë duke miratuar deklaratën
kushtetuese në Kuvendin e saj me 2 korrik 1990, ku përfaqësuesit shpallën Kosovën Republikë
dhe provuan që de jure ta ndajnë atë nga Serbia. Por ky hap ishte i vonuar pasi institucionet e
Kosovës ishin të paefektshme që de jure dhe de facto ta implementonin këtë vendim të
Kuvendit të Kosovës. “Ashtu siç pritej, Serbia suprimoi të gjitha institucionet e Kosovës dhe
më pas, Gjykata Kushtetuese e Jugosllavisë anuloi edhe formalisht Deklaratën Kushtetuese”
(Ukshini, 2008, f. 110).
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Nga ky moment ishte e qartë që marrëdhëniet mes dy palëve vështirë që do të gjenin një
zgjidhje të përshtatshme e paqësore për shkak edhe të interesave të kundërta të palëve mirëpo
edhe për shkak të precedentëve aktuale të atëhershme që po ndodhnin. Gjendja jo stabile në
Ballkan dhe konfliktet e vazhdueshme sidomos specifika e Bosnjës ku konflikti eskaloi në
përmasa të tmerrshme, bën që Kosova të mos ishte një çështje me impakt e rendësi në aspektin
ndërkombëtar në fillimin e viteve të 90-ta. Mirëpo në këtë fazë ajo që ndërmori Kosova ishte
një organizim i strukturave të saj të brendshme në kuadër të një politike pasive e cila nuk
shfaqte veprime të dukshme për opinionin e jashtëm, mirëpo, krijonte institucionet paralele që
vepronin në interes të shqiptarëve të Kosovës, dhe në kundërshtim me politikat qendrore të
institucioneve të Serbisë. Përfundimi i luftës në Bosnjë e solli ballafaqimin shqiptaro-serb në
rend të parë tek spektri ndërkombëtar ndoshta për faktin që kjo ishte problematika e fundit që
kishte mbetur për t’i dhënë zgjidhje në Ballkan. Rezistenca paqësore, e organizuar nga
udhëheqja politike shqiptare, e kishte prezantuar çështjen e Kosovës, para komunitetit
ndërkombëtar, si një konflikt të ashpër potencial e me rrjedhoja, por nuk kishte mundur të
bënte më shumë, qoftë edhe për shkak të filozofisë së saj. “Bashkimi Evropian dhe SHBA-ja
në fillim ndoqën taktikën e hedhjes së hapave të vogël përpara dhe adaptuan politikën e
“diplomacisë shëtitëse” për të gjetur një zgjidhje kompromisi” (Milo, 2002, f. 252). Në interes
të palëve ndërkombëtare ishte një zgjidhje e shpejtë paqësore, sidomos tek BE-ja e cila kishte
për qëllim që të fillonte me politikat e saj të zgjerimit në Ballkan. Konstruktiviteti në dialog
nuk ishte në shkallën e duhur, Serbia e përballur me humbje të mëdha nga konfliktet me ish
Republikat e tjera Jugosllave në njërën anë nuk dëshironte që të hiqte dorë edhe nga
Kosova,kurse në anën tjetër, Kosova e mbushur me optimizëm për pavarësi të plotë, duke u
bazuar mbi parimin e vetëvendosjes, dhe gjithashtu marrë shkas nga Republikat e tjera që
fituan pavarësinë e tyre, ishin faktorë të qartë që palët kishin qëndrime diametralisht të
kundërta që nuk ofronin rast për dialog kosntruktiv. (Milo, 2002) thekson se në këtë situatë
aspak stabile ndodhi ajo që ishte paralajmëruar, përparësinë filluan ta marrin forcat radikale në
njërën anë Forcat Ushtarake Serbe, kurse në anën tjetër me sulmet e para në kuadër të një
kundërpërgjigje i kishte filluar edhe Ushtria Çlirimtare e Kosovës, forcë kjo e cila zyrtarisht
doli në skenë me 28 nëntor 1997 në fshatin Llaushë të Skenderajt. Konflikti veçse kishte
filluar të eskalonte, ndaj aksioneve të UÇK-së, Forcat Serbe u kundërpërgjigjen me dëbime e
vrasje masive të popullsisë civile andaj domosdoshmërisht ishte e nevojshme që faktori
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ndërkombëtar të krijonte një zgjidhje të problemit, për më tepër, që konflikti rrezikonte të
vazhdonte edhe jashtë kufijve, me Shqiptarët që ishin të mobilizuar si p.sh në Shqipëri,
Maqedoni, Preshevë e Bujanoc.
“Në regji të Bashkimit Evropian në shkurt të vitit 1999 respektivisht nga 6 deri me 23 u mbajt
Konferenca Ndërkombëtare e Rambujesë, konferencë kjo e mbajtur në Paris” (Ukshini, 2008,
f. 197).
Në këtë konferencë morën pjesë përfaqësues nga shteti Serb dhe përfaqësues nga Ushtria
Çlirimtare e Kosovës ku tentohej që përmes asaj konference dhe atij takimi të hartohej një
zgjidhje e përbashkët që do ta përfundonte konfliktin. “Grupi i kontaktit paraqiti para të dyja
palëve një plan paqeje, që parashikonte një autonomi substanciale për Kosovën dhe vendosjen
e një force ndërkombëtare për ta garantuar zbatimin në praktikë. Në 23 shkurt përfaqësuesit
shqiptarë e pranuan propozimin, kurse përfaqësuesit e Beogradit e refuzuan atë. Konferenca i
vazhdoi punimet e saj deri më 15 mars kur përfundimisht delegacioni Serb refuzoi që ta
nënshkruante marrëveshjen në fjalë të propozuar nga grupi i kontaktit” (Milo, 2002, f. 256).
Këtu ishte edhe pika e fundit në të cilën spektri ndërkombëtar e kuptoi që diplomacia nuk
është mjet me vlerë. “Refuzimi i marrëveshjes nga Beogradi zyrtar nuk la shteg tjetër veçse
përdorimit të forcës. Me 24 mars, forcat e NATO-s filluan operacionet ajrore kundër
objektivave ushtarake e strategjike në Serbi e në Kosovë që ishin në shërbim të ushtrisë Serbe.
Në 3 qershor, pala Serbe u dorëzua dhe pranoi propozimet e G-8-ës, kurse me 10 qershor,
Këshilli i Sigurimit të OKB-së adoptoi rezolutën 1244 që ligjëronte vendosjen e pranisë
ndërkombëtare civile dhe ushtarake në Kosovë, nën autoritetin e OKB-së dhe njëkohësisht
tërheqjen e Forcave Ushtarake Serbe nga Kosova” (Milo, 2002, f. 256-257).
Kosova u cilësua si rast sui generis për faktin se asnjëherë më parë nuk ka pasur një
intervenim aq të gjerë e aq kompleks nga spektri ndërkombëtar sa ky i Kosovës e mbi të gjitha
e veçanta ishte që për herë të parë një territor gjeo-politik administrohej nga faktori
ndërkombëtar. Kosova menjëherë filloi shtet-ndërtimin e saj ani pse ende nuk dihej statusi i saj
përfundimtar. “Në fillim të vitit 2000, BE-ja kishte vendosur që për statusin e Kosovës të mos
diskutohej edhe për një kohë, sepse nuk mund të flitet për statusin e Kosovës si pjesë përbërëse
e RSFJ-së, në një situatë kur në Jugosllavi nuk ka qeveri demokratike si bashkëbiseduese të
vetme dhe përgjegjëse para faktorit ndërkombëtar” (Reka, 2000, f. 230).
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Megjithatë, në Kosovë filloj rindërtimi i infrastrukturës, filloj zhvillimi dhe mbështetja
ekonomike nga faktori i jashtëm, u mbajtën zgjedhjet e para si dhe u rrit numri i të
riatdhesuarve për një shkallë shumë të lartë të cilët ishin dëbuar para dhe gjatë luftës. Misionet
ndërkombëtare të ardhura në Kosovë si UNMIK-u dhe misionet e tjera ofruan kontributin e
tyre në sfera të ndryshme dhe përfundimisht për Kosovën u përmbyll një epokë e luftërave dhe
konflikteve dhe filloi një epokë e zhvillimit, ndërtimit, paqes dhe e diplomacisë.
2.2 Historiku i marrëdhënieve BE-Kosovë
Bashkimi Evropian që nga themelimi i tij ka tentuar që ndikimin e saj ta përqendrojë tek të
gjitha shtetet që kanë shtrirje territoriale në këtë kontinent. Ballkani perëndimor është një zonë
gjeografike evropiane e cila u kthye në interes të BE-së në fund të shekullit XX. Kosova si
pjesë e kësaj zone morri interesin e BE-së për shkak të kompleksitetit të çështjes së saj dhe
mund të themi lirisht që nga atëherë e deri më sot, BE-ja ka krijuar një model shumë të veçantë
raportesh me Kosovën të cilin e kuptojmë vetëm duke analizuar rrjedhën kronoligjke të tyre.
“Në Samitin e Zagrebit, të mbajtur më 24 nëntor të vitit 2000, BE-ja premton përafrim drejt
integrimit për vendet e rajonit. Kosova në këtë samit nuk merr pjesë ndërsa si mysafir i
pranishëm është Shefi i Misionit të UNMIK-ut. Në deklaratën formale të samitit përmenden
pesë shtete. Këtu mungon Kosova dhe Mali i Zi – të cilat u pavarësuan më vonë. Si kusht për
integrim në BE përmendet bashkëpunimi rajonal” (Palokaj &Tuhina, 2016, f. 7-8). Ky në plan
të parë ishte edhe samiti i parë pas një dekade ku më nuk bisedohej për marrëveshje të paqes
mirëpo për një të ardhme të përbashkët të vendeve të këtij rajoni. Poashtu në këtë vit
themelohet edhe Agjencia Evropiane për Rindërtim e cila derivonte nga Shtylla e IV e
UNMIK-ut e ashtuquajtura “Rindërtimi dhe Zhvillimi” e që drejtohej nga ana e BE-së
(Ministria e Integrimeve Evropiane). AER-i fillimisht përqendroi asistencën e tij në
rehabilitimin dhe riparimin e infrastrukturës kyçe dhe shërbimeve publike. Ai u përqendrua në
energjetikë, strehim, transport dhe furnizim me ujë. Ai gjithashtu mbështeti zhvillimin e
ndërmarrjeve, bujqësinë, shëndetësinë dhe ndërtimin e institucioneve.
“Në vitin 2002, Themelohen Mekanizmat Përcjellës të Stabilizim Asocimit për Kosovën”
(Palokaj &Tuhina, 2016, f. 7-8). Këto mekanizma paraprakisht ishin hapa të cilët Kosovën e
ofronin me afër BE-së dhe njëkohësisht ishin pika përgatitore për të ardhmen e proceseve të
ndryshme që ishin në plan për të ndodhur.
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“Në vitin 2003, Samiti i Selanikut doli me deklaratë të përbashkët të krerëve të shteteve dhe
qeverive të shteteve anëtare të Bashkimit Evropian me ç’rast u konfirmua perspektiva e
integrimit evropian të të gjitha vendeve të Ballkanit Perëndimor. Kosova nuk anashkalohet nga
kjo deklaratë, ndonëse kërkohet plotësimi i standardeve në mënyrë që të ecet drejt përcaktimit
të statusit, me çka hapet mundësia e jetësimit të perspektivës evropiane” (Palokaj &Tuhina,
2016, f. 7-8). Pra, qartë definohej mungesa e një statusi të përfunduar në rastin e Kosovës.
“Samiti i Selanikut e kishte zgjeruar procesin e stabilizim-asocimit duke propozuar
instrumentin e Partneritetit Evropian në kuadër të tij, instrument ky i cili Kosovës i referohej
Kosovës sipas rezolutës 1244” (Rushiti, 2013).
“Në vitin 2005, u hartua dokumenti që i referohet perspektivës evropiane të Kosovës ku për
herë të parë përmend integrimin e plotë të Kosovës në Bashkimin Evropian. Dokumenti
identifikon mungesën e statusit si pengesë për nisjen e procesit të Stabilizimit Asocimit.
Qëllimi i këtij procesi, sipas dokumentit në fjalë, është integrimi i plotë në BE. Pavarësisht
mungesës së statusit, me këtë rast Komisioni Evropian premton të gjejë “mënyra kreative” që
edhe Kosova të përftojë nga instrumentet e BE-së” (Palokaj &Tuhina, 2016, f. 7-8).
Fillimisht ky dokument erdhi edhe si shkak i presionit që kishte ndodhur në atë kohë saktësisht
në marsin vitit 2004 kur kishin shpërthyer trazirat e marsit dhe ishte bërë e qartë që më nuk
kishte hapësirë për status quo. Poashtu për shkak të kundërshtimit të disa shteteve që Kosova
të përfitojë nga instrumentet e BE-së ,vetë BE-ja tentonte që të gjente “mënyra kreative” në
raport me Kosovën që kjo e fundit të jetë përfituese e tyre.
“Në vitin 2007, ishte periudha e negociatave të statusit të ndërmjetësuara nga Maarti Ahtisari.
Përfaqësuesi i lartë i BE-së, Javier Solana, dhe Komisionari për Zgjerim, Olli Rehn, përpiluan
raportin e përbashkët i cili parashihte perspektiven evropiane edhe të Kosovës, njëjtë sikur të
vendeve tjera të rajonit. Ky dokument parasheh mundësinë e Procesit të Stabilizim Asocimit
për Kosovën pas përcaktimit të statusit. Raporti nënvizon se Kosova duhet t’i përmbushë të
gjitha kushtet sikur secili shtet tjetër i Ballkanit Perëndimor” (Palokaj &Tuhina, 2016, f. 7-8).
Kjo në fakt ishte në mënyrë të prerë paralajmërim i qartë për përfundimin e statusit për
Kosovën, status ky i cili u përfundua në vitin 2008 respektivisht me datë 17 shkurt kur Kosova
deklaroi Shpalljen e Pavarësisë së saj dhe filloi një kapitull të ri në kuadër të marrëdhënieve
me Bashkimin Evropian.
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“Në vitin 2009, Komisioni Evropian publikon një “Studim” për Kosovën pas pavarësisë. Në
atë kohë, Kosovën e pavarur e kishte njohur pjesa dërmuese e shteteve anëtare të Bashkimit
Evropian, pos pesëshes. Pesëshja ka ndikuar te strukturat e Komisionit që dokumenti në fjalë
të quhet “Studim” e jo Studim Fizibiliteti ashtu siç ka qenë praktika për secilin vend tjetër të
rajonit të Ballkanit Perëndimor e që ka të bëjë me gatishmërinë e një shteti që të nisë procesin
e stabilizim asociimit që normalisht çon deri te nënshkrimi i MSA-së” (Palokaj &Tuhina,
2016, f.7-8).
Në këtë raport ishin specifikuar qartë sfidat e Kosovës drejt rrugës së saj integruese drejt BEsë, gjithashtu ishin inkurajuar institucionet e Kosovës që të punonin në disa fusha specifike.
Gjithashtu ishte raporti i parë pas Shpalljes së Pavarësisë, raport ky i ndikuar edhe nga
mosnjohja e pavarësisë së Kosovës nga 5-shja e BE-së, Greqia, Qipro, Sllovakia, Rumania dhe
Spanja të cilat e ndërlikuan sado pak këtë marrëdhënie.
“Një proces tjetër i rëndësishëm i ndërmjetësuar nga ana e BE-së është procesi i dialogut për
normailizimin e marrëdhënieve në mes të Kosovës e Serbisë. Ky Dialog është bërë pjesë e
kritereve për integrimin e të dyja vendeve në BE” (Sadriu, 2017, f. 126).
“Në po të njëjtin vit, 2012, Komisioni Evropian filloi procesin e liberalizimit të vizave
Schengen me Kosovën. Me 14 qershor 2012 Kosova morri një udhërrëfyes për liberalizimin e
vizave, duke detajuar reformat e kriteret e nevojshme për tu plotësuar” (Sadriu, 2017, f. 125).
“Më 27 tetor të vitit 2015, në Strasburg nënshkruhet Marrëveshja e Stabilizim Asoocimit në
mes të Kosovës dhe Bashkimit Evropian” (Palokaj & Tuhina, 2018, f.7-8). Kjo ishte
marrëveshja e parë kontraktuale mes palëve njëkohësisht marrëveshja e parë e nënshkruar pas
hyrjes në fuqi të “Traktatit të Lisbonës”. MSA-ja hyri në fuqi me 1 prill 2016. Në këtë
marrëveshje është vendosur asociim ndërmjet Kosovës dhe BE-së, ku qëllimet kryesore janë
në tri fusha. Në fushën politike , forcimi i demokracisë dhe reformimi i shërbimit civil,
depolitizimi i institucioneve publike dhe kompetenca të qarta dhe të ndara mes pushteteve. Në
fushën ekonomike mbështetje financiare në fushën e energjisë,arsimit dhe telekomunikacionit.
Kurse krejt në fund në fushën juridike afirmim dhe harmonizim të plotë të ligjeve si dhe
zbatim praktik i ligjeve që ka Kosova.
Kosova po vazhdon të plotësojë reformat e saj drejt rrugës së BE-së edhe pse jo me intensitet
të lartë, së pari për shkak edhe të rrethanave objektive që po e pengojnë. Edhe pse roli i BE-së
ka qenë jashtëzakonisht i rëndësishëm në shtet-ndërtimin e Kosovës, në disa raste edhe kjo ka
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ditur që të mos jetë shumë e drejtë me Kosovën duke zvarritur procese të ndryshme e duke
vendosur kushte të veçanta për të.
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3

DEKLARIMI I PROBLEMIT

Duke marrë në konisderatë kompleksitetin e çështjes së Kosovës që nga aspekti historik e deri
të rrethanat socio-politike, çështja shtet-ndërtuese për Kosovën konisderohet si e vecila nuk ka
ndodhur të asnjë vend tjetër. Analizuar që nga konteksti historik, ku së pari Kosova ishte pjesë
e një federate shtetesh e cila pas shpërbërjes së saj, Kosovën e vendosi në një konflikt me
reprezentuesen e RSFJ-së së atëhershme Serbinë, pjesë e secilës u bë edhe ndërhyrja
ndërkombëtare e deri të ri-ndërtimi si dhe konsolidimi institucional nënadministrim dhe
partneritetin ndërkombëtar, sidomos me rolin e Bashkimit Evropian e bën rastin e shtetndërtimit të Kosovës si rast sui generis. E veçanta e Kosovës shkon tek fakti i bashkëpartneritetit me BE-në që nga themelet e saj, madje nuk ka procese shtet-ndërtuese të rëndësisë
së lartë në të cilat ka kaluar Kosova e ku nuk ka rol në të BE-ja. E para për faktin se BE-ja ka
qenë e involvuar në mënyrë direkte pra në administrimin ndërkombëtar para Shpalljes së
Pavarësisë së Kosovës dhe më pas pas Deklarimit të Pavarësisë, pra, pas vitit 2008 ka qenë
udhërrëfyes për të ardhmen e Kosovës. BE-ja ka tentuar që përmes instrumenteve të saj të
ndihmoj shtet-ndërtimin e Kosovës në të dy sfidat, në sfidat e brendshme të fuqizimit shtetëror
përmes instrumenteve ekonomike si dhe formave të tjera në konsolidimin e institucioneve
politike, kurse në sfidën e jashtme përmes procesit të dialogut me Serbinë e cila po e pengon
fuqizimin shtetëror të mëtejmë të Kosovës. Me anë të proceseve të ndryshme Bashkimi
Evropian ka kontribuar financiarisht në kuadër të konsolidimit, reformimit si dhe ndërtimit të
aseteve të cilat e kanë fuqizuar shtet-ndërtimin e Kosovës.
Duke e marrë në konsideratë bazën teorike të trajtuar më lartë dhe gjithashtu duke u
mbështetur në të gjeturat që dalin nga hulumtimi sistematik i shumë raporteve, statistikave,
materialeve institucionale e shkencore si dhe politikave të ndryshme, punimi ngrit një pyetje
kërkimore e cila më pas, për hir të operacionalizmit, zbërthehet në dy hipoteza kryesore.
Pyetja kryesore e temës së diplomës është si në vijim:
•

Cili ishte roli i BE-së në konsolidimin e institucioneve politike dhe zhvillimin ekonomik
që ndikuan substancialisht në procesin e shtet-ndërtimin e Kosovës ?

•

H1. Mbështetja e ofruar nga ana e BE-së në drejtim të Kosovës ka qenë vendimtare në
forcimin e institucioneve politike e në veçanti në fushën e sundimit të ligjit.

11

•

H2. Nëpërmjet instrumenteve të saj ekonomike, BE e ka mbështetur zhvillimin
ekonomik të Kosovës, duke qenë kontribuesi më i madh financiar në drejtim të
institucioneve vendore të Kosovës.

•

H2.1 Marrëveshja e Stabilizim Asociimit (MSA-ja) dhe Instrumenti për Ndihmën e
Para-Anëtarësimit (IPA) janë dy instrumentet më të rëndësishme ekonomike, me anë të
cilave BE-ja e ka ofruar ndihmën e saj ekonomike drejt Kosovës të cilat kanë ndikuar
pozitivisht drejt kauzës shtet-ndërtuese.
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4

METODOLOGJIA

Në trajtimin e kësaj teme, brenda këtij punimi janë përdorur këto forma metodologjike të cilat
kanë shërbyer në hulumtimin dhe gjetjen e rezultatëve.
•

Analiza e literaturës dhe botimeve elektronike – Shqyrtimi dhe analizimi i hollësishëm
i literaturës është një prej qasjeve shumë të rëndësishme metodologjike brenda këtij
punimi, sepse me analizimin e librave të ndryshëm, botimeve elektronike si dhe
raporteve të ndryshme zyrtare e shkencore është krijuar një bazë e qartë dokumentuese
në lidhje me rolin e BE-së në shtet-ndërtimin e Kosovës. Librat e trajtuar nga autorë
vendorë e ndërkombëtarë nga këndvështrime të ndryshme e kanë pasuruar dhe
përforcuar shkencërisht temën e ngritur, sidomos duke e vlerësuar specifikën që ka
shtet-ndërtimi i Kosovës. Ndërsa, duke pasur parasysh faktin që tema e ngritur është
aktuale, në të është përdorur edhe shfrytëzimi i botimeve elektronike sidomos nga ato
akademike që i kanë dhënë dozë të madhe freskie e aktualiteti temës së trajtuar.

•

Analiza e Rastit Studimor - është qasja më e rëndësishme metodologjike brenda këtij
punimi. Në këtë aspekt metodologjik trajtohet si rast studimi çështja e shtet-ndërtimit
të Kosovës në formë kritike. Qëllimi kryesor i përdorimit të kësaj metode qëndron tek
fakti se pikërisht këtu nëpërmjet analizimit të të gjitha fakteve të shkruara si dhe atyre
deklarative ofrohet përgjigja për pyetjen kërkimore. Sipas shumë autorëve që merren
me metodologjinë shkencore dhe aplikim e saj në shkenca politike, vlerësohet se
analiza e rastit studimor si formë metodologjike, është jashtëzakonisht e rëndësishme,
për faktin që në tema të tilla studiuesi fokusin e tij studimor e vendos mbi një rast të
vetëm por të cilin e eksploron në mënyrë të hollësishme dhe në mënyrë shumë të
thelluar duke analizuar të gjithë faktorët (Matthews & Ross, 2010) . Kjo ka qenë edhe
arsyeja kryesore që është marrë në konsideratë kur është vendosur që kjo qasje
metodologjike për këtë temë diplome. Kuptohet, konteksti i Kosovës si rast i veçantë i
shtet-ndërtimit e ka forcuar këtë zgjedhje duke e bërë të panashakalueshme në aspektin
metodologjik. Andaj, vlerësohet se gjetja dhe analizimi i të dhënave më së miri do të
bëhet duke e përdorur këtë qasje.

•

Analiza krahasuese – është një formë tjetër metodologjike e përdorur në këtë punim.
Kjo qasje ka shërbyer për krahasimin e rrethanave dhe proceseve shtet-ndërtuese në të
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cilat po kalon Kosova dhe shtetet e tjera që janë pothuajse në të njëjtën shkallë
zhvillimi, në veçanti atyre që janë të fokusuara në anëtarësim në BE siç është edhe
Kosova. Analiza Krahasuese edhe sipas autorit (Mayer, 2003) në librin “Politikat
Krahasuese”, është formë shumë e përshtatshme për formatin e këtyre punimeve, sepse
përmes saj bëhet krahasimi i vlerave dhe elementeve të subjekteve që janë në të njëjtin
proces, edhe pse gjithmonë ka diçka që i bën më të veçanta nga njëra tjetra.
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5

PREZANTIMI DHE ANALIZA E REZULTATEVE

5.1 Prezenca e BE-së në Kosovë dhe misionet e saj
Përfundimi i konfliktit në Kosovë dhe vendosja e administrimit ndërkombëtar i dha mundësinë
edhe Bashkimit Evropian që të vendosë praninë e saj dhe të e ndihmoj Kosovën drejt shtet
ndërtimit institucional dhe ekonomik. Në fillim prania e BE-së në Kosovë ishte në kuadër të
shtyllës së katërt të UNMIK-ut, mirëpo me zgjerimin dhe zhvillimin e Kosovës u zgjeruan
edhe pranitë e BE-së në të. "Në këtë aspekt, agjencia e parë e BE-së që ishte themeluar në Kosovën e pasluftës pas Shtyllës së BE-sëbrenda UNMIK-ut, ishte Agjencioni Evropian për
Rindërtim. AER-i në fillimet e vitit 2000 ka vazhduar detyrën e Grupit Punues të Komisionit
Evropian për Rindërtim të Kosovës (një trup i përkohshëm për ndihmë emergjente i themeluar
në verë të vitit 2000), pas intervenimit të NATO-së” (RIDEA Institute, 2013, f. 14-15). Agjencioni Evropian për Rindërtim kontribuoj jashtëzakonisht shumë në aspektin financiar drejt
konsolidimit institucional të Kosovës, kontributi i AER-it ishte në të gjitha sferat institucionale
duke përfshirë më vonë edhe pjesën mbështetëse për reforma. Me krijimin e Agjencionit
Evropian për Rindërtim ishte e nevojshme që të krijohej edhe një mision monitorues i cili ishte
krijuar po atë vit i quajtur Misioni Monitorues i BE-së. MMBE-ja kishte për qëllim që të monitoronte dhe vlerësonte progresin e arritur institucionalë të Kosovës edhe pse normalisht ishte
në fazat e para. "Në prill të vitit 2004, Përfaqësuesi i Lartë për Politikë të Përbashkët të
Jashtme dhe Sigurisë (PLPPJS), Javier Solana, emëroi një përfaqësues personal në Kosovë dhe
një zyrë e PPJS-së ishte themeluar në Prishtinë ( e quajtur "Zyra e Solanës"). Kjo zyrë ka qenë
një ndërmjetësues i fuqishëm ndërmjet forcave politike kryesore në Kosovë dhe ka krijuar
lidhje të mira me institucionet e Kosovës. Në këtë kontekst, në shtator të vitit 2004 është
themeluar një zyrë e vogël ndërlidhëse e Komisionit Evropian në Prishtinë" (RIDEA Institute,
2013, f. 15).
E njohur ndryshe si Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë, ZNKE-ja ka luajtur dhe vazhdon të
luajë një rol jashtëzakonisht të rëndësishëm në Kosovë. "Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë luan një rol thelbësor në zbatimin e agjendës së BE-së në terren, veçanërisht në promovimin e standardeve evropiane. Zyra garanton dialog të përhershëm politik dhe teknik
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ndërmjet institucioneve të Kosovës dhe të BE-së" (Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë,
2016).
"Brenda kësaj zyre operon Përfaqësuesi Special i Bashkimit Evropian. PSBE-ja ofron këshilla
dhe mbështetje për Qeverinë e Kosovës në procesin politik, bën bashkërendimin e të gjithë
prezencës së BE-së në Kosovë dhe i kontribuon zhvillimit dhe konsolidimit të respektimit të
të drejtave njerëzore dhe lirive themelore në Kosovë. Përfaqësuesi Special i BE-së i raporton
Këshillit të Bashkimit Evropian, një trup ndër qeveritar që i përfaqëson 28 shtetet anëtare të
BE-së, përmes Përfaqësuesit të Lartë për Politikë të Jashtme dhe Siguri dhe Sekretarit të
Përgjithshëm të Këshillit" (Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë, 2016). Në vitin 2008 BE-ja
vendosë misionin e saj më të madh që ka pasur ndonjëherë në Kosovë i quajtur EULEX i cili
vazhdon mandatin e tij edhe sot edhe pse me disa ndryshime në kompetenca.
5.1.2 Misioni i EULEX-it në Kosovë
Në vitin 2008, pas shpalljes së pavarësisë në Kosovë themelohet Ministria e Punëve të Jashtme
të Kosovës, themelohet Gjykata Kushtetuese si dhe vendoset misioni më i madh që ka pasur
ndonjëherë BE-ja i quajtur EULEX. “EULEXI ka filluar në vitin 2008 si misioni civil më i
madh në kuadër të Politikës së Përbashkët të BashkimitEvropian për Siguri dhe Mbrojtje.
Misioni i përgjithshëm i EULEX-it është t’i asistojë autoriteteve të Kosovës në ngritjen e
institucioneve të qëndrueshme dhe të pavarura të sundimit të ligjit” (EULEX Kosovo, 2008).
EULEX-i është krijuar mbi bazën e neneve 14 dhe 25 të Traktatit të Bashkimit Evropian,
mirëpo gjithmonë nën funksion të “Rezolutës 1244”. Pas funksionalizimit të EULEX-it në
dhjetor 2008, detyra e tij e parë ishte shqyrtimi i anëve të forta dhe të dobëta në kuadër të
fushës së sundimit të ligjit. “Gjatë dy viteve të para të mandatit të EULEX-it (2008-2010), ky
Mision i ka përkrahur institucionet kosovare duke e monitoruar, mentoruar dhe këshilluar
secilin komponentë të sundimit të ligjit (d.m.th. Drejtësinë, Policinë dhe Doganën). Përmes
këtyre aktiviteteve, EULEX-i i ka ndihmuar institucionet, organet gjyqësore dhe agjencitë për
zbatimin e ligjit të Kosovës në avancimin e tyre drejt qëndrueshmërisë dhe llogaridhënies dhe
në zhvillimin dhe fuqizimin e mëtejmë të sistemit të drejtësisë, policisë dhe shërbimit doganor
shumë-etnik e të pavarur” (EULEX Kosovo, 2016).
Mandati i EULEX-it është vazhduar 5 herë në vitin 2010, 2012, 2014,2016 dhe përfundimisht
në Qershor të vitit 2018 ka ndryshim edhe në kompetenca të këtij misioni ku ky mandat shihet
edhe si mandati i fundit i EULEX-it në Kosovë. Puna e misionit të EULEX-it ka qenë
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kryesisht e përqendruar në ndjekjen dhe zbulimin e krimeve të rënda të cila kanë ndodhur më
herët dhe si dhe në kohën kur ky mision ishte duke kryer punën e tij. Gjykuar nga një
perspektivë kritike Misioni i EULEX-it nuk shquhet për rezultate të mira as në konsolidimin e
institucioneve të drejtësisë e as në luftën kundër korrupsionit. Vazhdimisht në Raportet e
Progresit të daluara nga vetë Komisioni Evropian që është organ i BE-së është kritikuar
mungesa e konsolidimit të institucioneve të drejtësisë si dhe agjencioneve tjera në të cilat është
e përfshirë puna e EULEX-it. Në vitin 2014 ish prokurorja e këtij misioni Maria Bamieh
publikisht kishte akuzuar ish koleget e saj që po pranonin para në këmbim të ndaljes së
hetimeve e në raste të caktuara edhe ngritjen e akt-akuzave me qëllime tendencioze madje
edhe në harmonizim me njerëz të caktuar në elitën politike në Kosovë. Në një prononcim për
gazetën Britanike “DailyMail” ajo kishte deklaruar gjithashtu se “Paratë tona po shkojnë në
një mision shumica e stafit punojnë punë të pjesshme, e paguhen me pagë të plotë. Ata
largohen të enjten ose të premten në mëngjes, shkojnë në shtëpi dhe rikthehen të hënën në
mbrëmje ose të martën në mëngjes” (Daily Mail, 2014). Ky ishte një tregim nga një ish
pjesëtare e këtij misioni e cila ishte që nga dita e parë e funksionimit të këtij sistemi. Në vitin
2017 një deklaratë tjetër e cila dëshmonte për një keqperdorim potencial të këtij misioni ishte
ajo e Malcom Simons i cili ishte gjyqtar i dorëhequr nga ky mision i cili deklaroi se “EULEX-i
është duke i ndjekur ish komandantët UÇK-së, BE-ja po punon shumë që të impresionojë
Serbinë dhe të mbajë gjallë dialogun Prishtinë-Beograd. Shumica e rasteve ku janë duke u
akuzuar krerët e UÇK-së janë duke u trajtuar keq, si dhe ka raste kur proceset gjyqësore janë të
montuara politikisht” (Epoka e Re , 2018).
Këto deklarime dëmtuan në masë të madhe integritetin e EULEX-it si dhe humbën
besueshmërinë e opinionit në të ndoshta për faktin se edhe paraprakisht sa i përket reformave,
konsolidimit të drejtësisë si dhe në luftën kundër korrupsionit nuk kishte shënuar rezultate
konkrete. Në vitin 2018 EULEX-i ndryshoj rol në mandatin e tij i cili morri rolin
këshillëdhënës në drejtim të institucioneve të drejtësisë së Kosovës, mandat ky i cili zgjat deri
në vitin 2020. Misioni i Bashkimit Evropian për Sundimin e Ligjit EULEX filloj të bëj
transferimin e lëndëve tek institucionet kosovare të drejtësisë. Njohësi i çështjeve të drejtësisë
në Kosovë Betim Musliu deklaroi se “kredibiliteti i misionit EULEX në Kosovë nuk është i
mirë, prandaj unë nuk e di se çfarë mund të këshillojë misioni tash me mandatin e ri që ia dha
Këshilli i Bashkimit Evropian” (Deutsche Welle, 2018). Përfundimisht analizuar punën 10
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vjeçare të misionit EULEX, bazuar në deklaratat e pjesëmarrësve të drejtpërdrejt në punën e
tij, në gjendjen momentale që ka sistemi i drejtësisë në Kosovë, si dhe në vlerësimet e dalura
nga monitoruesit e punës së këtij misioni në veçanti nga raportet e progresit, del se realisht
rezultatet e këtij misioni kanë qenë jo shumë pozitive sidomos duke u bazuar tek fakti se erdhi
si mision i një organizate siç është Bashkimi Evropian e cila vazhdimisht kërkon konsolidimin
e institucioneve dhe luftimin e korrupsionit nga shtetet aspirante për anëtarësim në të atëherë
përgjegjësitë për këtë mision vetëm sa shtohen.
5.2 Kosova dhe rruga integruese drejt BE-së ndikuese në shtet-ndërtim dhe
demokratizim
Kosova është një prej shteteve të fundit që e ka shpallur pavarësinë e saj dhe njëkohësisht
shteti i fundit që ka krijuar marrëdhënie kontraktuale me BE-në. E veçanta e Kosovës shkon
tek fakti i bashkë-partneritetit me BE-në që nga themelet e saj, madje nuk ka procese shtetndërtuese të rëndësisë së lartë në të cilat ka kaluar Kosova e ku nuk ka rol në të BE-ja. E para
për faktin se BE-ja ka qenë e involvuar në mënyrë direkte në administrimin ndërkombëtar para
Shpalljes së Pavarësisë së Kosovës dhe më pas pas Deklarimit të Pavarësisë pra pas vitit 2008
ka qenë udhërrëfyes për të ardhmen e Kosovës.
Kosova, ka kaluar ne etapa të ndryshme dhe në këto periudha vazhdimisht është përballur me
reforma të ndryshme sistemore ashtu edhe reforma të karakterit politik, juridik dhe ekonomik.
“Pas pavarësisë së Kosovës iniciativat për reforma më substanciale dhe multi-dimensionale
janë intensifikuar, të cilat janë ndërlidhur ngushtë me procesin e shtet-ndërtimit ku Pako e
Ahtisarit ka qenë bosht dhe është mishëruar në Kushtetutën e Republikës së Kosovës”
(Instituti i Kosovës për Drejtësi, 2013, f. 4). Bashkimi Evropian përmes instrumenteve dhe
prezencës së saj ka ndikuar që të reformohen, krijohen dhe të demokratizohen institucionet
respektive në Kosovë. Mirëpo një nga rrugët më të rëndësishme që përfshinë fushën shtetndërtuese dhe atë refromusese institucionale Kosova e ka kaluar dhe po e kalon momentalisht
e cila është rruga integruese drejt BE-së. Bashkimi Evropian ka disa rregulla dhe kushte
specifike për çdo shtet i cili do që të anëtarësohet në të, kushte këto që kur shtetet në proces si
Kosova i plotësojnë ato, jo vetëm që përparojnë në rrugën evropiane por edhe fuqizohen në
aspektin institucional. Analizuar në kontekst historik përkrahja financiare nga BE-ja nuk ka
munguar asnjëherë që nga viti 2000 për Kosovën. “Në vitin 2007 Bashkimi Evropian ka
themeluar një instrument i quajtur, IPA (Instrumenti për Ndihmën e Para-Anëtarësimit) që ka
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për qëllim të ofroj ndihmë finaciare për shtetet që janë në procesin e anëtarësimit në BE”
(Ministria e Integrimeve Evropiane të Republikës së Kosovës, 2017).
Kosova ka qenë përfituese e madhe nga ky instrument. Kategorizimi i të ardhurave nga ky
instrument bëhet në dy faza nga viti 2007 deri në vitin 2013 faza e parë dhe nga viti 2014 e
deri në vitin 2020 faza e dytë. “Në fazën e parë në mesin e viteve 2007-2013 Kosova ka
pranuar rreth 614 milionë euro, që ju kanë asistuar Kosovës në fuqizimin e institucioneve,
forcimin dhe konsolidimin e rendit dhe ligjit si dhe në përmirësimin e praktikave qeveritare”
(Ministria e Integrimeve Evropiane të Republikës së Kosovës, 2018).
“Kurse në fazën e dytë që ka filluar në vitin 2014 dhe pritet të përfundojë në vitin 2020
Kosova pritet të përfitojë rreth 645.5 milionë euro të cilat do të shfrytëzohen për investime në
Arsim, Energji si dhe në fusha të tjera më interes vital” (European Commission, 2018).
“Bashkimi Evopian e ka rekomanduar dhe ndihmuar Kosovën në përafrimin dhe harmonizimin
e ligjeve të saj me ligjet e BE-së të njohura si acquis communautaire që është një nga kushtet
bazë në rrugën integruese” (Ministria e Integrimeve Evropiane të Republikës së Kosovës,
2017).
Kosova në këtë drejtim ka shënuar rezultate të konkrete në veçanti pas nënshkrimit të MSA-së
e cila u nënshkrua në vitin 2015 dhe u ratifikua nga Kuvendi i Kosovës. Mirëpo ka edhe
ngecje në fazën e zbatimit të saj ku Komisioni Evropian jo rrallë herë e ka kritikuar Kosovën
përmes raporteve të saj vjetore që njihen si Raportet e Progresit. Vazhdimisht është specifikuar
nevoja që institucionet e Kosovës të jenë më shumë transparente dhe që funksionimi i tyre të
jetë në bazë të rregullit demokratik, në veçanti në institucionet me interes vital për
shtetin.“Bashkimi Evopian pra është një “fuqi civile” e cila promovon vlerat e saj, jo
nëpërmjet “fuqisë së fortë” por asaj të “butë” nëpërmjet tërheqjes dhe përfshirjes” (Lauka,
2018). Analizuar sfidat e Kosovës në rrugën drejt BE-së janë të karakterit të dyfishtë, si sfidat
e brendshme dhe sfidat e jashtme të krijuara në veçanti nga rrethanat objektive historike. Sfidat
e brendshme pra janë ato që u përmendën më lartë që lidhen në mënyrë të drejtpërdrejtë me
plotësimin e kushteve dhe kritereve specifikisht “kritereve të Kopenhgaës” dhe kushteve të
tjera të derivuara nga institucionet e BE-së, kurse sfidat e jashtme janë tentativa për
normalizim të marrëdhënieve me Serbinë sepse vazhdimisht BE-ja e ka potencuar faktin që pa
një marrëveshje të përbashkët në mes Kosovës dhe Serbisë asnjëra nga këto dy shtete nuk
mund të jenë pjesë e saj, dhe gjithashtu sfidë tjetër është edhe mungesa e njohjes së pavarësisë
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së saj nga pesë shtetet anëtare të BE-së të cilat jo pak e kanë vështirësuar edhe raportin në mes
BE-së dhe Kosovës. Anëtarësimi i Kosovës në Bashkimin Evropian mund të mos jetë i afërt
por natyrisht që është në interes të Kosovës që të i përmbushë kushtet e kërkuara nga ana e
BE-së sepse edhe në rast se nuk ndodh anëtarësimi fare, Kosovës i nevojiten institucione dhe
mekanizma të udhëhequra nën frymën e demokracisë, së drejtës dhe meritokracisë.
5.2.1 Kriteret e Kopenhagës dhe Liberalizimi i Vizave
Kosova si shteti më i ri në Ballkanin Perëndimor është njëkohësisht shteti i fundit i cila ka
filluar procesin drejt anëtarësimit në Bashkimin Evropian. Fakti që Kosovën e bën sui generis
në rrugën integruese në drejtim të BE-së është se Kosova vazhdon të jetë pjesë e agjendës
evropiane nga institucionet e kësaj organizate edhe pse zyrtarisht nuk njihet si shtet nga vetë
ajo për shkak se pesë shtetet e saj anëtare refuzojnë që të e njohin shtetësinë e Kosovës,
mirëpo kjo nuk e ka penguar Republikën e Kosovës që të jetë pjesë e proceseve të ndryshme
në këtë rrugë. Në procesin relativisht të gjatë drejtë anëtarësimit shtetet aspiruese duhet të
plotësojnë disa kritere të vendosura nga Institucionet e BE-së, në të njëjtën kohë kjo gjë
natyrisht se vlen edhe për Kosovën e cila është në fillet e para të plotësimit të tyre. Kriteret e
përcaktuara nga ana e BE-së për shtetet aspiruese në integrim quhen Kriteret e Kopenhagës.
“Këshilli Evropian i Kopenhagenit përcaktoi se kriteret e anëtarësimit kërkojnë që shteti
kandidat të ketë arritur,
•

Stabilitet te institucioneve duke garantuar demokracinë, shtetin e së drejtës, mbrojtjen e
të drejtave të njeriut si dhe respektimin dhe mbrojtjen e minoriteteve

•

Ekzistencën e një ekonomie funksionale të tregut sikundër dhe kapaciteti për të
vepruar ne kushtet e një tregu konkurrues brenda Bashkimit Evropian

•

Aftësinë për të marrë përsipër detyrimet e anëtarësimit duke zbatuar objektivat
politike,ekonomike dhe monetare.

•

Kushtet për integrim nëpërmjet rregullimit të strukturave administrative përkatëse, ne
mënyrë që legjislacioni komunitar i përçuar ne legjislacionin vendas të zbatohet me
efikasitet përmes strukturave të përshtatshme administrative dhe gjyqësore.

Këshilli Evropian i Madridit ne Dhjetor 1995 kërkoi gjithashtu që shtetet kandidate duhet të
krijojnë kushtet për integrimin e tyre nëpërmjet përshtatjes se strukturave të tyre
administrative. Është shume e rëndësishme qe acquis communautaire të transpozohet në të
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drejtën e brendshme të çdo vendi. Por më e rëndësishme është implementimi i tij efektiv
nëpërmjet strukturave të duhura administrative dhe gjyqësore. Ky është një parakusht që
kërkohet për anëtarësimin ne BE” (Ministria e Integrimeve Evropiane të Republikës së
Kosovës, 2015).
Kosova është në proces të përmbushjes së kritereve të Kopenhagës, por natyrisht për shkak të
rrethanave objektive ka pasur dhe vazhdon të ketë një proces më specifik në këtë rrugë. Nëse
ndalemi tek kriteri politik, Kosova ka shënuar disa rezultate progresi në kuadër të konsolidimit
institucional si dhe respektimit të të drejtave të njeriut dhe minoriteteve, mirëpo ka pak
rezultate në luftën kundër korrupsionit si dhe në stabilitetin politik ku dihet që prej shpalljes së
pavarësisë asnjë qeveri nuk ka arritur që mandatin e saj ta çojë deri në fund. Vazhdimisht
Komisioni Evropian përmes raporteve të progresit matë progresin e Institucioneve të Kosovës
në kuadër të plotësimit të këtyre kushteve. Në raportin e fundit të paraqitur në vitin 2018 ka
realisht rezultate të vogla progresi në të tri kriteret e kërkuara, në veçanti ka vërejtje serioze tek
kriteri politik. “Sa i përket kritereve ekonomike, Kosova ka bërë përparim të mirë, si dhe është
në fazë të hershme të zhvillimit të një ekonomie funksionale të tregut. Ambienti i biznesit
është përmirësuar, ndërsa qeveria ka respektuar rregullin fiskal për deficitin buxhetor. Kosova
ka bërë pak progres dhe është në fazë të hershme në kuptimin e kapacitetit për t’u përballur me
trysninë konkurruese dhe forcat e tregut brenda BE-së” (European Commission, 2018, f. 5).
Në këtë aspekt dukshëm pasqyrohen disa të arritura të ndjeshme të Kosovë mirëpo gjithmonë
potencohet fakti që është vetëm fillimi dhe që Institucionet e Kosovës duhet të fokusohen
konsolidimin dhe forcimin e tregut ekonomik te brendshëm.
“Në këtë kontekst Kosova ka përparim të ndjeshëm në fushën ekonomike pavarësisht që një e
metë e madhe është ekonomia informale ndryshe e quajtur si “ekonomia e zezë”. “Ekonomia
joformale në Kosovë, në raportet vendore dhe ndërkombëtare, thuhet të jetë më shumë se 30
për qind të bruto produktit vendor, që përkthyer në shifra është rreth 1.8 miliard euro në vit”
(Telegrafi, 2017).
Kjo formë ekonomie e në mënyrë direkte i shkakton dëm konkurrencës së drejtë dhe të
barabartë. Po ashtu, dëme ju shkakton bizneseve të cilat janë të rregullta dhe i kryejnë
detyrimet e tyre karshi shtetit. Efekti tjetër është edhe në tërheqjen e investimeve të huaja
direkte, pasi që asnjë investitor serioz në një ambient ku ekonomia joformale është mbi 30%
nuk investon.
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“Kosova nga viti 2007 është pjesë e një marrëveshje ekonomike e njohur si CEFTA e cila
është një marrëveshje e tregtisë së lirë në të cilën marrin pjesë tetë vende të rajonit të Ballkanit
Perëndimor: Kosova, Shqipëria, Maqedonia, Mali i Zi, Serbia, Bosnja dhe Hercegovina dhe
Moldavia” (Portali Shtetëror i Republikës së Kosovës, 2019). Si marrëveshje, shërben që më
tepër përmes bashkëpunimit në fushën ekonomike, të forcohen lidhjet në mes këtyre shteteve
edhe në fusha të tjera respektive shtetërore.
“Në fushën e përafrimit ligjor, Përafrimi legjislativ ka vazhduar në disa fusha, por
implementimi është i dobët” (European Commision, 2018, f. 5). Mungesa e zbatimit të ligjeve
ka bërë që sistemi juridik të mos jetë shumë efikas e sidomos në disa raste ka ndikuar për të
keq edhe në fushat e tjera duke pasur parasysh që veprimet kanë qenë jo të bazuara në ligj por
të marrura në bazë të interesave klienteliste e politike. Në masë të madhe Kriteret e
Kopenhagës përveç faktit që kontribuojnë në integrimin dhe konsolidimin e shtetit, ato janë
edhe ndihmuese për Kosovën edhe në procese të tjera.
Një proces i ndërlidhur në masë të madhe më këto kritere edhe pse jo i ngjashëm me atë të
integrimit është edhe procesi i liberalizimit të vizave. Kosova është vendi i vetëm që vazhdon
të mos ketë liberalizim të vizave nga Bashkimit Evropian. “Dialogu në mes të Kosovës dhe
Komisionit Evropian për liberalizimin e vizave u iniciua me 19 janar 2012” (Ministria e
Integrimeve Evropiane të Republikës së Kosovës, 2017). Ndërsa, në vitin 2013 Qeveria e
Kosovës miratoi një plan të veprimit për përmbushjen e kushteve të kërkuara që kryesisht në
masë të madhe derivonin nga Kriteret e Kopenhagës. Procesi i Liberalizimit të Vizave për
Kosovën është një proces maratonik fundi i të cilit ende nuk dihet pavarësisht që Kosova i ka
plotësuar tani të gjitha kushtet e kërkuara nga ana e BE-së, madje këtë e ka deklarauar edhe
vetë Shefja e BE-së në Kosovë Natalya Apostolova e cila deklaroj “Se nuk do të ketë më
kushte të tjera sa i përket çështjes se liberalizimit të vizave, dhe se gjitha parakushtet qe kanë
pas për tu plotësuar janë plotësuar tashmë” (Gazeta Blic, 2019).
Kosova e nisi këtë proces në kohë të njëjtë më Ukrainën dhe Gjeorgjinë dhe duhet cekur që
ishte në gjendje jashtëzakonisht më të mirë së të dyja palët sa i përket situatës politike dhe asaj
të sigurisë, por që e gjendur në presionin Rus, BE-ja vendosi që në një situatë të tillë me viza
t’i shpërblejë Ukrainën dhe Gjeorgjinë, kurse Kosovën vazhdon që ta zvarrisë edhe më tutje.
Për më tepër Kosova u kushtëzua me disa kushte si shembulli i ratifikimit të Marrëveshjes për
Demarkacionin me Malin e Zi, kusht ky i cili polarizoj skenën politike në Kosovë dhe
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njëkohësisht ishte i pa zakontë për një shtet i cili ishte në tentativë thjesht për të siguruar liri të
lëvizjes e aq më shumë kur dihet që ka shtete brenda vetë BE-së që nuk e kanë të rregulluar një
çështje të tillë . Pra procesi i liberalizimit të vizave për Kosovën vazhdon të jetë një proces i pa
përfunduar ku në këtë proces BE-ja përdori standarde të dyfishta për Kosovën ku si rezultat
Republika e Kosovës vazhdon të mbetet shteti i vetëm pa liri të lëvizjes.
5.2.2 Raportet e Progresit për Kosovën
Raporti i Progresit është një nga dokumentet më të rëndësishme të Bashkimit Evropian i cili
vlerëson gjendjen ekonomike, politike dhe sociale të shteteve aspirante për anëtarësim në BE.
“Raporti i Progresit është instrument i Komisionit Evropian si institucion i BE-së i cili bën
matjen e progresit të një vendi në përmbushjen e agjendës evropiane brenda një viti
kalendarik. Ky raport publikohet një herë në vit, në fillimin e tetorit” (Ministria e Integrimeve
të Republikës së Kosovës, 2019).
Kosova është një nga shtetet aspirante për anëtarësim dhe si e tillë është në proces të plotësimit
të kushteve të kërkuara nga ana e BE-së dhe njëkohësisht është pjesë e shteteve të cilave u
adresohet Raporti i Progresit. Nga viti 2004 e deri në vitin që lëmë pas Kosova vazhdimisht
është përcjellë më këshilla, opinione e rekomandime nga KE-ja në tentativë që ta lehtësojë
rrugën e saj në drejtim të integrimit në BE. Fillimisht deri në vitin 2008 Raportet e Progresit
për Kosovën nuk kanë qenë shumë të detajuara për faktin së statusi i Kosovës nuk kishte
përfunduar, kurse pas vitit 2008 çdo gjë ndryshoj për shkak se subjektiviteti i Kosovës u krijua
dhe natyrisht së edhe rrjedhojat në rrugën evropiane ndryshuan.
“Nëse analizojmë raportet e progresit të dala nga viti 2006 deri në vitin 2008, Kosova ka pasur
një dozë të lartë të arritjeve në përmbushjen e obligimeve ndërkombëtare dhe atyre regjionale,
por në raportin e progresit të vitit 2009 progresi ka ndaluar dhe nuk ishte në nivelin e tri viteve
paraprake” (Instituti GAP, 2009, f. 2). Kosova në atë kohë kishte ndryshuar në masë të madhe,
ishte kohë tranzicioni institucional për faktin së kishin filluar bazat e decentralizimit që nuk
ishin të lehta e të cilat derivonin nga Pakoja e Ahtisaarit. “Një ndër hapat më të rëndësishëm
progresiv konsiderohet anëtarësimi i Kosovës në Fondin Monetar Ndërkombëtar si dhe në
Bankën Botërore (Commission of the European Communities, 2009, f. 5). “Në raport Qeveria
e Kosovës kritikohet për ndërhyrje politike në caktimin e posteve kyçe në shërbimet civile, si
emërimi i njerëzve në postet e larta civile nëpër ministri, në bordet e ndërmarrjeve publike,
zyrën e Ombudspersonit si dhe Gjykatën Kushtetuese” (Deutsche Welle, 2009). Kjo ishte dhe
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vazhdon të jetë sfidë për Kosovën pra mbajtja e duarve të politikës larg ndikimeve në konkurse
si dhe në funksionimin e rregullt të institucioneve të cekura në raport.
“Në vitin 2010 u mbajtën zgjedhjet nacionale Kosova dështojnë organizimin e tyre për shkak
të parregullsive gjatë mbarëvajtjes së tyre” (European Commisson, 2011, f. 6). Në thelb kjo
ishte një goditje e rëndë për vet arritjet e deri atëhershme që i kishte bërë Kosova për faktin së
dështoj në masë të madhe në instrumentin më të rëndësishëm që ka demokracia pra
organizimin e zgjedhjeve të lira e demokratike. Përndryshe brenda raportit Kosova ka edhe
pikë pozitive sidomos në aspektin e përafrimit të ligjeve si dhe në reformat ekonomike ani pse
përshkruhet edhe numri prej 45% të të papunëve që janë në Kosovë.
“Në vitin 2012 ishte publikuar i ashtuquajturi “studimi i fizibilitetit”. ”Porosia kyçe nga ky
dokument është se nuk ka pengesa legale që Kosova të nënshkruajë MSA-në. Identifikohen
edhe fushat ku Kosova duhet të ndërmarrë reforma serioze: Sundimi i ligjit, administrate
publike, mbrojtja e minoriteteve dhe tregtia” (Palokaj &Tuhina, 2016, f. 7-8). Pra Bashkimi
Evropian ishte tashmë gati që të krijonte marrëdhënie kontraktuale me Kosovën mirëpo
theksohej fakti që ishte shumë e nevojshme që të vazhdohej me reformat në fushat e cekura më
lartë e të cilat ishin pikat kryesore në të cilat ishte përqendruar ky studim.
Dy raportet e ardhshme , raporti i viti 2013 dhe ai i vitit 2014 ishin të një trajte pothuajse të
ngjajshme. Në të dyja raportet Kosova merr notë pozitive nga ana e Bashkimit Evropian për
zhvillimet në dialogun me Serbinë, dhe gjithashtu në harmonizimin e ligjeve dhe gjithashtu
krijimin e një kornize institucionale për të marrë më shumë përgjegjësi në realizimin e
prioriteteve evropiane. Gjatë vitit 2014 në Kosovë u zhvilluan edhe zgjedhjet lokale dhe ato të
përgjithshme parlamentare. “Në përgjithësi,Kosova organizoi zgjedhje të suksesshme të
përgjithshme dhe lokale. Procesi zgjedhor në të dy rastet është përmirësuar në krahasim me
zgjedhjet e mëparshme” (European Commision, 2014, f. 7).
Raporti i Progresit i vitit 2015 fokusohet në dy pika kryesore në të cilat vlerësohet pozitivisht
Kosova e para nënshkrimi i MSA-së si dhe përparimi me procedura për krijimin e dhomave të
specializuara respektivisht krijimin e Gjykatës Speciale. “MSA-ja përbën marrëdhënien e parë
kontraktuale në mes BE-së dhe Kosovës. Ajo kompleton hartën e MSA-ve me të gjitha vendet
e Ballkanit Perëndimor. MSA-ja paraqet një kornizë gjithëpërfshirëse për dialog politik më të
afërt dhe për marrëdhënie ekonomike në mes Kosovës dhe BE-së, përfshirë hapjen e tregjeve
të BE-së për produktet e Kosovës” (European Commission, 2015, f. 4). Në këtë raport
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gjithashtu pozitivisht vlerësohet edhe përpjekja e institucioneve të Kosovës për të përmbushur
kushtet dhe obligimet në lidhje me liberalizimin e vizave.
“Raporti i vitit 2016 përshkruan polarizimet politike gjatë atij viti në Kosovë, mungesa e një
normaliteti parlamentar evidentohet dhe kritikohet nga ana e KE-së. Inkurajohen palët për
dialog konstruktiv. Kosova vlerësohet pozitivisht në aspektin e dialogut me Serbinë dhe në
fushën e reformave në administratë. Gjithashtu përparim ka edhe në fushën gjyqësore dhe në
luftën kundër korrupsionit. Sa i përket përafrimit të ligjeve vlerësohet se ka harmonizim por jo
zbatim adekuat të tyre” (European Commission, 2016). Absolutisht është e qartë që
vazhdimisht Bashkimi Evropian sfidat e Kosovës i ndërlidhë me normalizimin e
marrëdhënieve me Serbinë, njëkohësisht në raportin e po këtij viti e specifikon qartë se
zgjedhjet në serbi të mbajtura po në atë vit, e kanë dëmtuar dialogun për arsye së kishte
elemente nacionaliste në raport me Kosovën nga subjektet politike atje dhe aktorët
pjesëmarrës.
Raporti i vitit 2018 ishte raport pa ndryshime dhe pothuajse kopje e raportit paraprak. “Sipas
raportit Zgjedhjet parlamentare dhe komunale, të mbajtura në vitin 2017, ishin përgjithësisht
konkurruese dhe të mirë administruara në shumicën e vendeve në Kosovë” (European
Commision, 2018, f.4).
Kjo ishte një shenjë përparuese në krahasim me zgjedhjet paraprake të mbajtura në vitin 2010
dhe 2014 edhe pse përsëri ishin zgjedhje të parakohshme dhe jo zgjedhje të rregullta. Një fakt
shumë i rëndësishëm i përmendur ishte ratifikimi i demarkacionit me Malin e Zi. “Marrëveshja
për demarkimin e kufirit me Malin e Zi është ratifikuar nga Kuvendi i Kosovës në mars të vitit
2018, duke shënuar kështu arritje të rëndësishme” (European Commision, 2018, f. 3).
Fakti pse Bashkimi Evropian e vlerësonte me notë shumë pozitive ratifikimin e demarkacionit
qëndronte tek dy fakte, e para sepse ishte kusht për liberalizim të vizave dhe gjithashtu ishte
pikë në të cilën partitë politike në Kosovë nuk po gjenin dot një gjuhë mirëkuptuese më njëra
tjetrën, ku si rrjedhojë Kuvendi i Kosovës si institucioni më i rëndësishëm në sistemin
parlamentar politik nuk po arrinte ta zhvillonte fushë veprimtarinë e tij për shkak të
përplasjeve dhe mjeteve jo të zakonshme të përdorura në të nga deputetet. Përfundimisht
rëndësia e Raporteve të Progresit të adresuara për Kosovën nga Komisioni Evropian ka qenë
mjaft e madhe, në njërën anë ka qenë udhërrëfyes për institucionet e Kosovës, kurse në anën
tjetër ka qenë matës i proceseve të ndryshme në të cilat ka kaluar dhe po kalon Kosova.
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Kosova e ka mirëpritur vazhdimisht një raport të tillë duke tentuar që të përmirësohet në pikat
e specifikuara dhe rekomandimet e ardhura nga KE-ja edhe pse vazhdimisht në të gjitha
raportet ka shumë vend për kritikë.
5.3 Marrëveshja e Stabilizim Asociimit
“Marrëveshja e Stabilizim Asociimit është marrëveshja e parë kontraktuale mes Kosovës dhe
BE-së dhe si e tillë, MSA, paraqet një fazë të re të marrëdhënieve politike ndërmjet Kosovës
dhe BE-së. Si marrëveshje ndërkombëtare, ajo përcakton mekanizmat dhe afatet zyrtare për
zbatimin e të gjitha reformave që do ta përafrojnë Kosovën në mënyrë progresive me BE-në në
të gjitha fushat e politikave, deri në përmbushjen e të gjitha standardeve të BE-së” (Ministria e
Integrimeve Evropiane të Republikës së Kosovës, 2017). Pavarësisht të gjitha raporteve të
karakterit të ndryshëm që kishte Kosova me Bashkimin Evropian deri në nënshkrimin e kësaj
marrëveshje, Kosova nuk kishte marrëdhënie kontraktuale me BE-në. “Negociatat për MSAnë mes Kosovës dhe BE-së kishin filluar në qershor të vitit 2013 kurse kishin përfunduar pas
pesë raundesh me sukses në maj të

vitit 2014” (Ministria e Integrimeve Evropiane të

Republikës së Kosovës, 2017). Në kuadër të zhvillimit të pesë raundeve Kosova kishte pranuar
këshilla dhe rekomandime si dhe kishte kaluar në një proces i cili u vlerësua jashtëzakonisht
mirë nga ana e BE-së.
Përfundimisht Republika e Kosovës dhe Bashkimi Evropian nënshkruan Marrëveshjen e
Stabilizim-Asociimit më 27 tetor 2015, në Strasburg, ajo u miratua nga qeveria e Kosovës si
dhe u ratifikua nga Kuvendi i Republikës së Kosovës. Gjithashtu marrëveshja u dërgua për
shqyrtim dhe miratim të shtetet anëtare të BE-së dhe pas miratimit të tyre hyri në fuqi në janar
të vitit 2016.
“Përmes MSA themelohet një Asociacion mes Kosovës dhe BE i cili ka për qëllim që vendit
tonë t’i ofrohet: Përkrahje për përforcimin të demokracisë dhe sundimit të ligjit.Përkrahje për
stabilitetin politik, ekonomik dhe institucional, si dhe stabilizimin e rajonit. Kornizë e
përshtatshme për dialogun politik që do të mundësojë zhvillimin e marrëdhënieve të afërta
politike mes palëve. Përkrahje në zhvillimin e bashkëpunimit ekonomik dhe ndërkombëtar,
nëse rrethanat objektive lejojnë, edhe përmes përafrimit të legjislacionit të Republikës së
Kosovës me atë të BE-së. Përkrahje për kompletimin e transicionit në ekonomi funksionale të
tregut. Përkrahje në promovimin e marrëdhënieve të mirëfillta ekonomike dhe zhvillim
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gradual të tregut të përbashkët në mes vendit tonë dhe BE-së” (Ministria e Integrimeve
Evropiane të Republikës së Kosovës, 2015, f. 1-2). Pra kjo tregon që raporti mes Kosovës dhe
BE-së më nuk është i rrafshit të deklaratave të një anshme politike por transformohet në raport
të rrafshit kontraktual me obligime të dy anshme. Gjithashtu fakt tjetër shumë i rëndësishëm
është zyrtarizimi i bashkëpunimit në të gjitha fushat e cekura më lartë, natyrisht duke marr
obligime për përmbushjen e standardeve evropiane. Jo rastësisht konsiderohet si marrëveshje e
cila zyrtarizon, lehtëson dhe ndihmon rrugën e shtet-ndërtimit të Kosovës si dhe atë drejt
anëtarësimit të plotë në BE.
“Përtej rëndësisë së saj politike, në thelb të MSA qëndrojnë aspektet ekonomike të cilat
përbëjnë qëllimin kryesor të marrëveshjes. Atë që duhet pasur parasysh është që
përveç përfitimeve ekonomike që dalin nga marrëveshja, Kosova merr mbi vete një mori
obligimesh për reforma në drejtim të vendosjes së një ekonomie funksionale të tregut“ (Nikaj,
2015). “Disa nga pikat ku MSA-ja kontribuon në ekonomi janë
•

Zhvillimi gradual i zonës së tregtisë së lirë ndërmjet Kosovës dhe BE-së brenda si dhe
brenda 10 viteve Liberalizimi gradual i tregut të Kosovës për produktet e BE-së
dheqasje e plotë e produkteve të Kosovës në BE

•

Zhvillimi, revitalizimi dhe modernizimi i ekonomisë drejt përfundimit tëtranzicionit në
ekonomi funksionale të tregut.

•

Rritja e konkurrueshmërisë së bizneseve përmes qasjes në asistencë financiare dhe
teknike të ofruar nga BE

•

Përkrahje në përforcimin e sektorit bankar, të sigurimeve dhe të shërbimeve financiare

•

Përforcimi i sundimit të ligjit në fushën e ekonomisë.

•

Krijimi i institucioneve ekonomike të reja dhe përforcimi i institucioneve ekonomike
ekzistuese

•

Përkrahje për stabilitet makroekonomik në rast nevoje përmes asistencës financiare në
formë të garantëve dhe kredive

•

Përafrimi i politikave ekonomike me ato të Unionit Monetar dhe Ekonomik

•

Qasje e bizneseve kosovare në një treg prej mbi 500 milion banorësh” (Ministria e
Integrimeve Evropiane të Republikës së Kosovës, 2015, f. 3).
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Gjatë implementimit të kësaj marrëveshje, Kosova pritet që të fuqizohet jashtëzakonisht
shumë në shtet-ndërtimin e saj si dhe me anë të reformave të thella edhe të demokratizohet.
Gjatë këtyre viteve Kosova nuk ka arritur që ta zbatoj plotësisht MSA-në për shkak edhe të
rrethanave objektive të krijuara në vend gjithashtu edhe për shkak të mungesës së punës së
institucioneve të Kosovës në këtë drejtim, dhe si rrjedhojë e kësaj edhe përfitimet nuk kanë
qenë të plota nga kjo marrëveshje. Bashkimi Evropian vazhdimisht inkurajon autoritetet në
Kosovë për zbatimin e saj. Nëse krahasojmë përmbajtjen e marrëveshjes së nënshkruar mes
Kosovës dhe BE-së si dhe marrëveshjet e BE-së me shtetet e tjera të Ballkanit, atëherë është e
qartë që kemi të bëjmë me disa dallime, kjo për faktin se BE-ja nuk e njeh Kosovën si shtet
dhe detyrimisht është dashur që të i drejtohet pa referenca adekuate shtetërore ashtu siç i është
drejtuar shteteve tjera respektive. “Referenca e qartë se MSA-ja çon drejt integrimit të plotë të
Kosovës në komunitetin europian, ashtu siç e kanë të stimuluar vendet tjera të rajonit, mungon
në përmbajtjen e marrëveshjes të nënshkruar në mes të Prishtinës dhe Brukselit në vitin 2015.
Në vend të integrimeve Europiane në rastin e Kosovës vazhdimisht përdoret termi
“perspektivë evropiane” që është përkufizim më i gjerë. Kjo nuk është e rastësishme sepse për
disa shtete integrimi nënkupton anëtarësimin në BE dhe kjo mund të paragjykojë se Kosova po
trajtohet si shtet” (Palokaj &Tuhina, 2016, f. 16).
5.4 Roli i BE-së në dialogun Kosovë-Serbi
Kosova dhe Serbia janë dy shtete më një të kaluar jo të mirë historike,dhe njëkohësisht dy
shtete që edhe sot vazhdojnë të kenë probleme dhe mospajtime në mes vete. Të dala nga një
konflikt më përmasa jo të lehta, dhe të shoqëruara edhe me raporte të ashpra edhe pas
përfundimit të tij ka bërë që raportet në mes dy shteteve të jenë pothuajse në pikën zero.
Sidomos pas shpalljes së pavarësisë nga ana e Kosovës e deri në deklarimin këshillëdhënës
nga ana e Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë, Serbia vazhdimisht ka tentuar që të pengoj
forcimin institucional dhe fuqizimin shtetëror të Republikës së Kosovës. “Pas dhënies së
mendimit këshillëdhënës nga Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë (GJND) rreth aktit të
shpalljes së pavarësisë së Kosovës, Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara, më 9
shtator 2010, miratoi rezolutën e sponsorizuar nga 27 vendet e atëhershme të Bashkimit
Evropian dhe Serbia, e cila hapi rrugë për fillimin e dialogut Kosovë - Serbi, të lehtësuar nga
BE-ja” (Kosovo Democratic Institute, 2018, f. 5). Një proces i tillë në plan të parë synonte
28

ndaljen e luftës diplomatike mes dy shteteve si dhe arritjen e një marrëveshje përfundimtare e
cila do ti normalizonte marrëdhëniet dhe do ta lehtësonte rrugën e të dy shteteve në drejtim të
integrimit në Bashkimin Evropian. “Si rrjedhojë, me 10 mars 2011, Kuvendi i Kosovës miratoi
një rezolutë e cila e mandatonte Qeverinë e Republikës së Kosovës për të nisur bisedimet
teknike me Serbinë, si dhe i kërkonte asaj që të raportonte në baza të vazhdueshme për
rrjedhën e procesit” (Kuvendi i Kosovës, 2011, f. 1-2). Takimi i parë ndërmjet Kosovës dhe
Serbisë u mbajt me 9 mars 2011 në të cilin Republika e Kosovës përfaqësohej nga znj.
EditaTahiri, zëvendës kryeministre dhe ministre për dialogun në qeverinë e atëhershme të
Republikës së Kosovës, ndërsa delegacioni serb udhëhiqej nga Borko Stefanovic, i emëruar
special i qeverisë së Serbisë për dialog. “Gjatë fazës së parë të dialogut, deri në fund të vitit
2012, u arritën 7 marrëveshje” (Kosovo Democratic Institute, 2018, f. 7). Edhe pse dialogu
mes Kosovës dhe Serbisë kishte filluar si dialog i rrafshit teknik marrëveshjet e para të arritura
shkonin përtej tij duke kaluar në rrafshin politik. Si rrjedhojë e kësaj edhe zyrtarisht Kuvendi i
Kosovës miratoi një rezolutë të re me 12 tetor 2012 e cila e autorizonte qeverinë që të
udhëheqë me dialogun politik. Brenda rezolutës specifikohet që BE-ja të vazhdoj lehtësimin e
dialogut mes palëve si dhe nevoja që Qeveria e Kosovës të raportoj vazhdimisht para kuvendit
për procesin e dialogut (Kuvendi i Republikës së Ksoovës, 2012). Pas miratimit të kësaj
rezolute udhëheqësi i ekzekutivit të Kosovës, Kryemnistri HashimThaqi u takua në Bruksel me
homologun e tij Serb Ivica Daçiç meqë rast edhe zyrtarisht nisi dialogu politik mes palëve.
“Pas 10 raundesh të takimeve në mes kryeministrave, më 19 prill 2013 znj. Ashton në një
deklaratë njoftoi se të dy kryeministrat ishin dakorduar mbi tekstin e marrëveshjes së parë mbi
parimet e përgjithshme për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, e
njohur ndryshe edhe si marrëveshja e Brukselit” (Kosovo Democratic Institute, 2018, f. 8).
Marrëveshja e Brukselit ishte një marrëveshje e cila krijoi optimizëm të madh tek BE-ja për
shkakun së të dyja palët u pajtuan që të mos e bllokojnë njëra tjetrën drejt rrugës integruese
evropiane si dhe në anëtarësimin në organizata të ndryshme rajonale e ndërkombëtare. “Disa
ditë pasi u arrit marrëveshja Komisioni Evropian rekomandoi fillimin e negociatave për
Marrëveshjen e StabilzimAsociimit ndërmjet BE-së dhe Kosovës, si dhe fillimin e negociatave
të anëtarësimit në BE me Serbinë” (Sadriu, 2017, f. 126). Patjetër duhet cekur që në këtë
marrëveshje rol shumë të rëndësishëm kishte edhe integrimi i pakicës Serbe brenda
institucioneve të Kosovës ku tentohej që të eliminoheshin strukturat paralele që vepronin në
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disa komuna të Kosovës e në veçanti në Mitrovicën Veriore të cilat edhe nga Bashkimi
Evropian kritikoheshin si nxitëse të destabilizimit. Në vitet 2013 dhe 2014 dialogu nuk ishte
aktiv, e para për shkak të zgjedhjeve të mbajtura në dy vendet e përfshira në dialog si dhe
ndryshimet që ndodhen në BE ku u mbajtën edhe atje zgjedhjet dhe në vend të baroneshës
Ashton, Përfaqësuese e Lartë e Bashkimit Evropian u zgjodh Federica Mogherini e cila do të
ishte ndërmjetësuese gjithashtu e dialogut. Duhet cekur patjetër që raportet mes palëve
vazhdimisht ishin të tensionuara dhe të shoqëruara me deklarata të dy anshme në veçanti nga
pala Serbe, deklaratë me elemente nacionaliste të cilat e dëmtonin procesin e dialogut dhe
ishin krejtësisht në kundërshtim me marrëveshjet për normalizim që nënshkruanin palët.
“Më 25 gusht 2015, një infuzion i ri u tentua t’i jepej dialogut Kosovë-Serbi, kur kryeministri i
Republikës së Kosovës, Isa Mustafa dhe ai i Serbisë, Aleksandar Vucic, pas një sërë takimesh
arritën paketën e Marrëveshjeve të Brukselit, në të cilën u përfshinë: marrëveshja për
energjinë, telekomunikacionin, themelimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe si dhe
ajo për lëvizjen e lirë në urën e Mitrovicës” (Kosovo Democratic Institute, 2018, f. 10).
Marrëveshja

ishte një hap i mirë mirëpo që rezultoi me pasoja serioze për stabilitetin

institucional e politik në Kosovë për faktin se brenda marrëveshjes kishte kontestime të ashpra
në lidhje me Asociacionin e Komunave Serbe. “Pas lënies së tryezës së negociatave në
Bruksel, përfaqësuesit e qeverisë nga Prishtina ngulën këmbë që ata kanë triumfuar në
sigurimin e një forme të OJQ-së për Bashkësinë/Asociacionin, ndërkohë që homologët e tyre
nga Beogradi njoftuan për suksesin e tyre në arritjen e fuqive ekzekutive për këtë institucion të
ardhshëm” (Weber, 2016, f. 5). Në Kosovë marrëveshja u kundërshtua jashtëzakonisht shumë
nga opozita si dhe nga shoqëria civile për faktin se dyshohej që kishte edhe shkelje kushtetuese
me faktin se po formohej një AKS me kompetenca ekzekutive, Kuvendi i Kosovës ishte jo
funksional në funksionimin e tij për shkak të rezistencës me mjete të ndryshme nga opozita që
kjo marrëveshje mos të kaloj. Gjithashtu Gjykata Kushtetuese konstatoi se parimet, siç janë
elaboruar në “Asociacioni/Bashkësia i komunave me shumicë serbe në Kosove-Parimet e
përgjithshme dhe elementet kryesore”, nuk janë tërësisht në përputhshmëri me frymën e
Kushtetutës, duke kërkuar që vendimet lidhur me bashkësinë/asociacionin, statuti dhe akti
ligjor shoqërues nga qeveria, të jenë në përputhje të plotë me Kushtetutën (Gjykata
Kushtetuese e Republikës së Kosovës, 2015).
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Duhet cekur që kjo marrëveshje vazhdon të mos ketë epilog përfundimtar për faktin që as nuk
ka ndryshime në marrëveshje e as tentativë që të ratifikohet në kuvend. Gjatë vitit 2016 asgjë e
re në dialog, BE-ja vazhdimisht dërgonte kërkesa e deklarime publike që palët të i zbatojnë
marrëveshjet e arritura sepse progresi në to ishte jashtëzakonisht i ulët e në disa raste ishte
edhe më keq në krahasim me gjendjen paraprake. “Dialogu në përgjithësi pësoi goditje të
mëdha veçanërisht me angazhimin e diplomacisë serbe kundër njohjes së shtetit të Kosovës
apo anëtarësimin e saj në organizata ndërkombëtare si UNESCO dhe INTERPOL, si dhe
murin e ndërtuar në urën e Mitrovicës në një kohë kur pritej dhe hapja e kësaj ure” (Kosovo
Democratic Institute, 2018, f. 11). Angazhimi dhe lobimi kundër subjektivitetit shtetëror të
Kosovës si dhe kundër anëtarësimit në organizata të ndryshme ndërkombëtare ishte në plan të
parë në kundërshtim me marrëveshjet e arritura në vitin 2013 ku specifikohej që palët mos ta
pengonin njëra tjetrën në rrugëtimin ndërkombëtar si dhe në kundërshtim me vetë iniciativën e
dialogut, normalizimit të marrëdhënieve mes palëve. “Poashtu, riaktivizimi i arresteve
ndërkombëtare nga ana e Serbisë ndaj qytetarëve dhe zyrtarëve të lartë të Kosovës, tensionoi
raportet ndërmjet dy palëve, duke çuar në pezullimin e dialogut nga ana e Kosovës. Të gjitha
këto ngjarje dëmtuan frymën konstruktive në mes palëve dhe vet qëllimin e këtij dialogu.
Situata u acarua skajshëm në janar 2017, me dërgimin e trenit ilegal nga ana e Serbisë me
ikonografi fetare dhe shënime “Kosova është Serbi” (Kosovo Democratic Institute, 2018, f.
11). Këto ngjarje demantuan edhe njëherë BE-në e cila vazhdimisht deklaronte që dialogu
është në rrugën e drejt dhe që palët janë pranë një marrëveshje finale. Dialogu tentoj të
vazhdonte në rrafshin presidencial meqë rast u takuan dhe vazhdojnë të takohen dy presidentët
e dy shteteve në Bruksel por që nga viti 2017 e deri më sot asnjë e arritur konkrete madje as
zbutje e qëndrimeve të Serbisë kundër Kosovës, e cila në vitin 2018 me diplomacinë e saj
kundër Kosovës e pengoi këtë të fundit që të anëtarësohet në INTERPOL, kurse Kosova si
kundërpërgjigje zgjodhi taksën ekonomike për prodhimet Serbe që eksportoheshin për në
Kosovë. Palët po inkurajohen nga BE-ja dhe SHBA-ja që përfundimisht të e marrin seriozisht
dialogun dhe që brenda këtij viti të nënshkruhet marrëveshja përfundimtare e cila do të ofronte
zgjidhje të qëndrueshme dhe afatgjate.
Për tu theksuar që mungesa e suksesit në dialog është shumë e qartë dhe e dukshme, palët kanë
nënshkruar marrëveshje dhe janë dakorduar për to mirëpo në kuadër të zbatimit të tyre ato janë
treguar jashtëzakonisht të ngathëta. Serbia ka luajtur lojën me dy karta, në njërën anë me BE31

në e në anën tjetër me Rusinë, lojë kjo e toleruar nga ana e BE-së e cila i ka ofruar komoditetin
Serbisë, që të ketë një pozicion dominues në dialog madje në shumë raste duke e shpërfillur
atë totalisht. Sipas (Bieber, 2015, f. 297-298), një e metë tjetër e BE-së është ambiguiteti ose
shumëkuptimësia të cilën BE e ka përdorur si formë të operimit për të dëshmuar progres edhe
atëherë kur realisht nuk kishte. Gjithashtu shumëkuptimësia e BE-së ishte prezentë edhe pas
çdo takimi ose pas çdo marrëveshje që realizonin dy delegacionet e përfshira në dialog ku
nëpërmjet kësaj metode të dyja palët para opinionit të tyre paraqiteshin si fituese më
marrëveshjet e nënshkruara kurse nuk kishte hollësi nga vetë BE-ja për këtë gjë. Transparenca
ishte një faktor tjetër që nuk e kishte dhe vazhdon të mos e ketë ky proces, Kuvendi i Kosovës
në shumicën e marrëveshjeve nuk ka qenë fare i informuar para nënshkrimit të tyre dhe më të
drejtë ky proces mund të quhet si dialog i elitave.
Përfundimisht, dialogu në mes Kosovës dhe Serbisë nuk e ka ndihmuar as pjesërisht Kosovën
në forcimin e subjektivitetit të saj shtetëror, madje mund të themi që në shumë raste vetëm sa e
ka dëmtuar në aspektin ndërkombëtar. Kosova nga ky dialog nuk është forcuar as
ndërkombëtarisht e as nuk ka arritur që t’i normalizoj marrëdhëniet me Serbinë, madje
sidomos në kohët e fundit Serbia edhe ka lobuar të disa shtete që ta tërheqin edhe njohjen e
shtetësisë së Kosovës. Gjithashtu ky dialog nuk ka ndikuar as tek pesë shtetet e BE-së, Spanja,
Greqia, Rumania, Qipro dhe Sllovakia të cilat në asnjë moment nuk kanë ndryshuar qëndrim
në raport me Kosovën.
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6 KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME
Nga analizimi i detajuar dhe shumëdimensional i rolit të Bashkimit Evropian n procesin e
shtet-ndërtimit të Kosovës, mund të konkludohet se ka disa rezultate të prekshme pozitive që
janë arritur, por në anën tjetër, ka edhe shumë të meta e mangësi të cilat kanë qenë dhe mbesin
sfida në rrugën drejt forcimit dhe konsolidimit të brendshëm institucional, si dhe forcimin e
pozicionit shtetëror të Kosovës në arenën ndërkombëtare, respektivisht në sistemin
ndërkombëtar. Të gjeturat e këtij punimi pasqyrojnë faktin që BE-ja si aktor shumë i
rëndësishëm në këtë proces, ka luajtur rol vendimtar në shumë çështje pavarësisht që në disa
prej tyre nuk ka arritur rezultatet e pritura. Kjo ndoshta edhe për faktin se Kosova për shkak të
rrethanave objektive të krijuara sidomos në raport me Serbinë, është përballur më një çështje e
të ndërlikuar shtet-ndërtuese, me pengesa të vazhdueshme që madje ka ndikuar edhe të vetë
shtetet e BE-së, ku pesë nga to nuk e njohin pavarësinë e saj, gjë që natyrisht e ka vështirësuar
jo pak edhe pozicionin e vetë BE-së në këtë proces. BE-ja vazhdimisht ka provuar që të
ndihmoj Kosovën si në aspektin financiar, mbështetje profesionale dhe ekspertizë, ashtu edhe
në aspekte të tjera, si dhe e ka inkurajuar që t’i përmbushë reformat e nevojshme që dalin nga
rekomandimet e saj. Mirëpo institucionet e Kosovës në disa raste kanë vepruar ngathët më
kërkesat e BE-së, gjë që nuk i ka kontribuar mirë procesit shtet-ndërtues të saj, e në rastet kur
këto kërkesa janë përfillur ashtu siç duhet absolutisht që ka pasur rezultate të qarta progresive.
Duke u bazuar mbi bazën e të gjitha të gjeturave, atëherë ky punim konkludon në vijim.
•

BE-ja duhet të vazhdojë t’a mbështes Kosovën në rrugën shtet-ndërtuese, nëpërmjet
instrumenteve të saj ekonomike siç është Instrumenti për Ndihmën e Para-Anëtarësimit si
dhe të insistoj të Kosova që t’i përmbushë reformat e kërkuara, të cilat do të shërbenin në
fuqizimin shtetëror dhe demokratizimin institucional të saj. Kosova duhet që t’a zbatojë në
përpikëri MSA-në, sepse përmes kësaj marrëveshje kontraktuale, fitohen të gjitha reformat
e nevojshme institucionale dhe ekonomike. Kosova duhet që zhvillimin e saj ekonomik t’a
bëjë nën frymën e partneritetit me BE-në dhe gjithashtu fondet e përfituara nga BE-ja t’i
shpenzojë në përputhje me nevojat dhe mungesat që ka. BE-ja ka ofruar përkrahje në
luftimin e ekonomisë ilegale mirëpo kjo përkrahje duhet të rritet e bashkë më të edhe
gatishmëria e institucioneve të Kosovës për t’a luftuar këtë dukuri.

•

BE-ja ka luajtur një rol vendimtar në forcimin e institucioneve të Kosovës në kuadër të
sundimit të ligjit. BE-ja në tentativë të fuqizimit të këtij sektori ka dërguar misionin më të
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madh ligjor ndonjëherë në ndonjë vend, misionin EULEX. Ky mision pavarësisht që nuk
ka arritur objektivat e tij të plota, gjithsesi ka ndikuar pozitivisht në kuadër të disa
proceseve sidomos atyre reformuese. Kjo mbështetje duhet të vazhdojë, në kuadër të
MSA-së janë të përcaktuara disa reforma të thella ligjore të cilat Kosova duhet që të i
zbatojë. BE-ja duhet që vazhdimisht t’a inkurajoj Kosovën drejt funksionimit të rregullt
shtetëror mbi parimin e ndarjes së pushteteve, e në këtë rast largimin e duarve të politikës
mbi pushtetin gjyqësor, me qëllim që nëpunësit ligjor të jenë krejtësisht të lirë dhe pa
presion në ushtrimin e fushëveprimtarisë së tyre.
•

Kosova duhet të përkrahet nga BE-ja në rrugën e saj drejt anëtarësimit në të. Kriteret e
Kopenhagës duhet të përmbushen nga ana e Kosovës, sepse si të tilla përveç ndikimit
pozitiv në rrugën integruese, ato ndikojnë edhe në shtet-ndërtimin dhe konsolidimin
institucional të Kosovës në të gjitha fushat. BE-ja në procesin e saj të zgjerimit, Kosovën
duhet t’a trajtoj korrektësisht duke e përfshirë në agjendën e saj. Çdo arsyetim jashtë
Kritereve të Kopenhagës, është i pa drejtë dhe e dëmton integritetin e këtij procesi. Për më
tepër sa më larg që është BE-ja nga Kosova, aq më afër është Rusia e cila po tenton
vazhdimisht që ndikimin e saj ta vendosë mbi Kosovën. Anëtarësimi i Kosovës në BE
momentalisht edhe mund të jetë i pa qartë, mirëpo absolutisht që një platformë kriteresh si
ato të Kopenhagës, janë në interes të një shteti i cili është në fazat e para të shtetësisë, për
tu plotësuar.

•

BE-ja si organizatë duhet që t’a mbështes Kosovën në anëtarësimin e saj në organizata
tjera ndërkombëtare. Jo në pak raste shtete të BE-së, madje edhe disa nga ato që e kanë
njohur pavarësinë e saj, e kanë penguar Kosovën që të anëtarësohet në organizata të
ndryshme ndërkombëtare. Anëtarësime të tilla si p.sh në INTERPOL, UNESCO, OKB,
përveç që do ta ndihmonin Kosovën në shtet-ndërtim , do të krijonin edhe një gjendje më
të sigurt, më të qetë dhe më të zhvilluar edhe për të gjithë rajonin në të cilin gjendet
Kosova. Anëtarësimet e tilla për shtete të vogla si Kosova janë forma më e mirë dhe më e
përshtatshme e operimit në sistemin ndërkombëtar.

Përfundimisht, rezultatet kryesore të gjetura në këtë temë diplome, janë rezultate konkrete që
korrespondojnë me hipotezat e ngritura, madje tek prezantimi dhe analizimi i rezultateve,
ofrohen gjetje të cilat i vertetojnë në masë të madhe vetë ato. Në asnjë pjesë nuk është gjetur
ndonjë argument përgënjeshtrues në raport me mbështetjën e ofruar nga BE në raport me
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Kosovën në procesin e shtet-ndërtimit, përkundrazi faktet e lartëpërmendura vertetojnë që
mbështetja e BE-së ka qenë vendimtare në konsolidimin dhe forcimin institucional të saj.
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